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WPROWADZENIE
Sta³a formacja kap³ana wynika z samej natury daru otrzymanego w sakra-
mencie wiêceñ. Jeli formacja zainicjowana w toku seminaryjnej edukacji ma
przynieæ po¿¹dane owoce, powinna byæ kontynuowana na przestrzeni ca³ego
¿ycia prezbitera. Realizacja kap³añskiego powo³ania zak³ada bowiem wiado-
me i wolne wspó³dzia³anie z dynamik¹ mi³oci pasterskiej i Ducha wiêtego,
który jest pierwszym ród³em i stale j¹ podtrzymuje1. Wyrazem zrozumienia tej
koniecznoci jest magisterialny postulat tak zwanej formacji sta³ej2. Benedykt XVI
wyrazi³ przekonanie, ¿e radykalna ci¹g³oæ miêdzy formacj¹ seminaryjn¹ a for-
macj¹ sta³¹ to najbardziej istotne zabezpieczenie prezbiterialnej to¿samoci
i gwarancja jej po¿¹danego rozwoju3. Ostateczny sens sta³ej formacji przejawia
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1 Jan Pawe³ II, adhortacja apostolska Pastores dabo Vobis, t³um. pol. Wroc³aw 1992, nr 70
(dalej: PDV). Por. na ten temat: III Powojenny Synod Archidiecezji Gnienieñskiej z okazji Mile-
nium jej powstania, Statuty synodalne, Gniezno 2005, nr 301.
2 Por. II Sobór Watykañski, Dekret o formacji kap³añskiej Optatam totius, t³um. pol. Poznañ
1965, nr 22 (dalej OT); PDV nr 70-81; Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze
i ¿yciu prezbiterów Tota Ecclesia, t³um pol. Poznañ 2003 2013, nr 69-97 (dalej TE); Por. na ten
temat: J. Buxakowski, Permanentna formacja kap³anów, Ateneum Kap³añskie 85(1993), nr 3,
s. 442-452; J. Krucina, Formacja sta³a ksiê¿y wed³ug adhortacji Pastores dabo vobis, Homo Dei
63(1993), nr 4, s. 35-45.
3 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sympozjum teologicznego zorganizowanego
przez Kongregacjê Duchowieñstwa (12.03.2010), LOsservatore Romano, wyd. pol., 322(2010),
nr 5, s. 35-36.
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siê w tym, ¿e pomaga ona kap³anowi byæ kap³anem i realizowaæ swoje kap³añ-
stwo w duchu i na wzór Jezusa Dobrego Pasterza (por. PDV 73).
STA£A FORMACJA WYMOGIEM NOWEJ EWANGELIZACJI
Sta³a formacja prezbiterów do duszpasterstwa rodzin jest kontynuacj¹ forma-
cji seminaryjnej, w czasie której kap³ani powinni otrzymaæ gruntowne przygo-
towanie do duszpasterstwa rodzin, szczególnie podczas zajêæ z teologii duszpa-
sterskiej4. Ta formacja jawi siê dzisiaj jako rodek konieczny dla prezbitera, by
osi¹gn¹³ cel swojego powo³ania, którym jest s³u¿ba Bogu i Jego Ludowi (TE
89). Jest ona jednym z elementów pastoralnej to¿samoci kap³ana, wynikaj¹cym
nie tylko z dokonuj¹cych siê w wiecie szybkich przemian spo³ecznych i kultu-
rowych, ale tak¿e z wymagañ nowej ewangelizacji (por. PDV 70). Dotyczy to
tak¿e formacji do duszpasterstwa rodzin, gdy¿  jak wskaza³ na to ostatni synod
na temat rodziny  kap³anom czêsto brakuje odpowiedniej formacji, aby podj¹æ
z³o¿one dzisiejsze problemy rodzin” (AL 201).
Ka¿de powo³anie ma dynamiczny charakter: jest wezwaniem, na które odpo-
wiada siê w toku ca³ego ¿ycia. To wyzwanie, poprzedzone obdarowaniem,
wymaga wiernoci, dojrzewania, o¿ywiania i „rozpalania na nowo” otrzy-
manego charyzmatu (por. 2 Tm 1,6). Czynnikiem dodatkowo uzasadniaj¹cym
obowi¹zek sta³ej formacji s¹ specyficzne wymagania wspó³czesnych przemian
cywilizacyjnych, którym trzeba dotrzymaæ kroku (por. PDV 70). Jan Pawe³ II
zwróci³ ponadto uwagê, ¿e sta³a formacja pomaga prezbiterowi przezwyciê¿yæ
pokusê sprowadzania swej pos³ugi do ja³owego aktywizmu, bêd¹cego celem sa-
mym w sobie, do bezdusznego wiadczenia us³ug, nawet jeli maj¹ one charak-
ter duchowy czy sakralny, do pracy zawodowej wykonywanej na zlecenie orga-
nizacji kocielnej (por. PDV 72).
Pomimo wewnêtrznej wiêzi, formacja sta³a nie jest powtórzeniem formacji
seminaryjnej czy te¿ poszerzeniem jej o dodatkowe wskazania praktyczne. Przy-
nosi ona nowe treci, a nade wszystko jest prowadzona nowymi metodami (por.
PDV 71). Jej najg³êbsza istota wyra¿a siê w autoformacji. W adhortacji Pastores
dabo vobis czytamy: Odpowiednie rozporz¹dzenia i przepisy wydane przez w³a-
dze kocielne, jak równie¿ przyk³ad innych kap³anów, nie stanowi¹ wystarczaj¹-
cej zachêty do podjêcia formacji sta³ej, jeli nie towarzyszy im osobiste przeko-
nanie o jej koniecznoci oraz wola wykorzystania w pe³ni przeznaczonego na ni¹
czasu, wszystkich sposobnoci do niej oraz ró¿nych jej form (PDV 79). Ozna-
cza to, ¿e formacja seminaryjna powinna uzdolniæ przysz³ego prezbitera, by po
wiêceniach by³ przygotowany i gotowy do wziêcia na siebie odpowiedzialnoci
4 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, War-
szawa 2013, nr 8 (dalej: DDR).
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za swój dalszy rozwój w harmonijnej syntezie wszystkich jego wymiarów: ludz-
kim, duchowym, intelektualnym i pasterskim (por. TE 87).
NOWA EWANGELIZACJA I NOWY STYL PASTERSKIEGO POS£UGIWANIA
Kairologiczny wymiar prezbiterialnej to¿samoci uzyska³ ostatnio nad wy-
raz istotne wsparcie i ubogacenie w postaci dwóch magisterialnych postulatów
pastoralnych, wyra¿aj¹cych potrzebê nowej ewangelizacji (por. PDV 82) z jed-
nej, a „duszpasterskiego nawrócenia” (por. EG 25)5 z drugiej strony. Postulat
nowej ewangelizacji nominalnie zosta³ sformu³owany i upowszechniony w cza-
sie pontyfikatu Jana Paw³a II6, jakkolwiek in radice mo¿na go ju¿ odnaleæ w Ma-
gisterium II Soboru Watykañskiego, zw³aszcza w jego apelu zawartym w kon-
stytucji pastoralnej Gaudium et spes, przypominaj¹cym, ¿e Koció³ zawsze ma
obowi¹zek badaæ znaki czasu i wyjaniaæ je w wietle Ewangelii tak, aby móg³
w sposób dostosowany do mentalnoci ka¿dego pokolenia odpowiadaæ ludziom
na ich odwieczne pytania, dotycz¹ce sensu ¿ycia obecnego i przysz³ego oraz
wzajemnego ich stosunku do siebie (por. GS 4)7.
Wypada na wstêpie zaznaczyæ, ¿e magisterialna idea nowej ewangelizacji
w ¿adnym wypadku nie oznacza i nie mo¿e oznaczaæ g³oszenia jakiej nowej
Ewangelii  nowej przede wszystkim w sensie takiej interpretacji, która z³a-
godzi³aby jej radykalizm. Wspó³czesny wiat  jak wiadomo  z¿yma siê na ra-
dykalizm Ewangelii i powtarza w sobie w³aciwy sposób nie przez przypadek
odnotowane na jej kartach s³owa: Twarda jest ta mowa, któ¿ j¹ mo¿e cierpieæ
(J 6,60). Otó¿, nowa ewangelizacja w swej treciowej warstwie jest w dalszym
ci¹gu t¹ sam¹ ewangelizacj¹, któr¹ Koció³ podejmowa³ w zaraniu swego istnie-
nia. W orêdziu zbawienia, zapisanym w Biblii a zaadresowanym do wszystkich
ludzkich pokoleñ, ani jedna jota, ani jedna kreska nie mo¿e byæ zmieniona (por.
Mt 5,18). Tak¿e wtedy, gdy ludzie, mówi¹c twarda jest ta mowa, bêd¹ odchodzili.
Bo to w³anie radykalizm Ewangelii niesie zbawienie (por. Mt 7,13-14). W odniesie-
niu do Ewangelii o ma³¿eñstwie i rodzinie, papie¿ Franciszek wyjania: Jako
chrzecijanie nie mo¿emy zrezygnowaæ z proponowania ma³¿eñstwa tylko dlate-
go, by nie przeciwstawiaæ siê aktualnej wra¿liwoci, by nad¹¿aæ za mod¹ lub
z powodu poczucia ni¿szoci wobec upadku moralnego i ludzkiego. Pozbawiali-
bymy wiat wartoci, które mo¿emy i musimy wnosiæ8.
5 Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii gaudium, t³um. pol. Kraków 2013, nr 25 (dalej: EG).
6 Jan Pawe³ II, adhortacja apostolska Christifideles laici, t³um. pol. Wroc³aw 1988, nr 34 (da-
lej: ChL); Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio, t³um. pol. Kraków 1991, nr 33-34 (dalej:
RMi); Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, t³um. pol. Wroc³aw 1993, nr 106-108 (dalej: VS).
7 Por. W. Przyczyna, G. Siwek, Nowa ewangelizacja w kontekcie alternatywnych okreleñ
dzia³alnoci Kocio³a, w: Servo Veritatis, red. S. Koperek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 738.
8 Franciszek, adhortacja apostolska Amoris laetitia, t³um. pol. Kraków (2016), nr 35 (dalej: AL).
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Wiadomo jednak, ¿e merytorycznie niezmienne orêdzie ewangeliczne wchodzi
w ludzk¹ historiê, w wiêc w przestrzenno-czasowe uwarunkowania cz³owieczej eg-
zystencji. ¯ycie poszczególnych ludzi, którzy s¹ adresatami Ewangelii, przebiega tu
i teraz, a nie zawsze i wszêdzie. Taki stan rzeczy narzuca potrzebê stosownej ada-
ptacji powierzonej Kocio³owi misji ewangelizacyjnej, czyli to w³anie, co Jan Pa-
we³ II okreli³ mianem nowej ewangelizacji. Bez owego novum, czyli bez uwzglêd-
nienia spo³eczno-kulturowego dynamizmu ludzkiego bytowania, ewangelizacja nigdy
nie by³aby pe³na. Innymi s³owy, nowoæ nale¿y do samej istoty ewangelizacji,
a wiêc stanowi jej wewnêtrzny i sta³y element, który jednak musi siê objawiæ i reali-
zowaæ w konkretnym dzia³aniu, jako odpowied na potrzeby wynikaj¹ce z sytuacji
historycznej, spo³ecznej i kulturowej9. „Nowa ewangelizacja” zatem to nic innego,
jak zwerbalizowana postaæ Bo¿ych wymagañ, odnosz¹cych siê do niezbêdnego hi-
storycznego zakorzenienia siê ewangelicznego orêdzia zbawienia, które  choæ me-
rytorycznie niezmienne  podlega prawu wcielenia: S³owo Bo¿e, by zamieszkaæ
poród ludzi, musi stawaæ siê cia³em w ka¿dej epoce i w ka¿dym miejscu (por.
J 1,14). St¹d te¿ pojêcie nowa ewangelizacja  choæ pojawi³o siê niedawno  tak
naprawdê nie charakteryzuje wy³¹cznie wspó³czesnej epoki. Ten termin mo¿na by
odnieæ i do minionych epok oraz do przysz³oci. Maj¹c ten fakt na uwadze, mo¿e-
my wyeliminowaæ jeszcze jedno nieporozumienie, wyra¿aj¹ce siê w pojmowaniu
nowej ewangelizacji w sensie swego rodzaju restauracji wchodz¹cego kiedy
w grê chrzecijañskiego porz¹dku wiata, który charakteryzowa³ siê sakralizowa-
niem rzeczywistoci doczesnych. Jan Pawe³ II, przeciwstawiaj¹c siê takiej interpre-
tacji, stwierdzi³, ¿e wspó³czesnemu wiatu w ewangelizacyjnej p³aszczynie jest po-
trzebna nie jaka powtórka historii, ale nowe duszpasterstwo10 – nowe, bo
wymagaj¹ce nowej gorliwoci, nowych metod i nowego sposobu g³oszenia i dawa-
nia wiadectwa Ewangelii, a w konsekwencji i nowych pasterzy, potrafi¹cych
wypracowaæ nowy styl ¿ycia duszpasterskiego (por. PDV 18)11.
RODZAJE STA£EJ FORMACJI DO DUSZPASTERSTWA RODZIN
Sta³a formacja prezbiterów do duszpasterstwa rodzin realizowana jest w trzech
podstawowych formach: formacja zwi¹zana z duszpasterstwem zwyczajnym,
dotycz¹ca ruchów i stowarzyszeñ rodzinnych oraz formacja specjalistyczna.
9 Por. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja, LOsservatore Romano, wyd. pol., 234(2001),
nr 6, s. 35.
10 Por. Jan Pawe³ II, Program nowej ewangelizacji. Przemówienie do Rady Konferencji Epi-
skopatu Ameryki £aciñskiej w Port-au-Prince (9.03.1983), LOsservatore Romano, wyd. pol.,
51(1983), nr 4 s. 30.
11 Por. M. Polak, Mistagogia w duszpasterstwie Kocio³a. Studium pastoralnoteologiczne, Po-
znañ 2012, s. 239-240.
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Duszpasterstwo rodzin, jako dzia³alnoæ zbawcza zaadresowana do osób tworz¹-
cych rodzinê lub przygotowuj¹cych siê do jej za³o¿enia, realizowane jest w swo-
im podstawowym wymiarze w duszpasterstwie zwyczajnym, gdy¿ duszpaster-
stwo ka¿dej parafii powinno zaliczyæ pracê nad ma³¿eñstwem i rodzin¹ do sta³ych
form duszpasterstwa zwyczajnego (DDR 6). W tê formê duszpasterstwa rodzin
zaanga¿owana jest wiêkszoæ kap³anów. Specyficzny rys formacji sta³ej prezbi-
tera do duszpasterstwa rodzin nadaje pos³uga w ruchach i stowarzyszeniach ro-
dzin. Ruchy i stowarzyszenia rodzin s¹ odpowiedzi¹ na wspó³czesne znaki cza-
su, wskazuj¹ce m.in. na kryzys wartoci ma³¿eñstwa i rodziny, trudnoci
wychowawcze, kryzys rodzicielstwa, mi³oci ludzkiej i samego ¿ycia. Do pos³u-
gi duszpasterskiej w tych rodzinnych formach apostolstwa wieckich  stwier-
dza soborowy dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem  nale-
¿y starannie dobieraæ kap³anów odpowiednich i dobrze przygotowanych (por.
nr 25). Formacja sta³a do duszpasterstwa rodzin, prowadzonego w ruchach i sto-
warzyszeniach kocielnych, powinna uwzglêdniaæ zarówno ogólne zasady dusz-
pasterskie, jak i specyfikê danej formy apostolstwa wieckich12.
Oprócz powy¿szych form, prowadzone jest te¿ specjalistyczne duszpaster-
stwo rodzin, do którego wyznaczani s¹ kap³ani przygotowani przez odpowiednie
studia. Przygotowanie specjalistyczne jest form¹ sta³ej formacji prezbiterów do
duszpasterstwa rodzin, prowadzon¹ w orodkach akademickich wed³ug okrelo-
nego programu studiów. Przyk³adowo, mo¿na w tym kontekcie wymieniæ spe-
cjalizacjê duszpasterstwa rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki
na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego13 oraz Studium
Rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu14. W ramach studiów na tej specjalizacji realizowany jest interdy-
scyplinarny program w zakresie duszpasterstwa rodzin, poradnictwa rodzinnego
i pomocy rodzinie, przygotowania do ma³¿eñstwa i ¿ycia w rodzinie, formacji
rodzin do zadañ apostolskich, pracy w grupach rodzin, teologii ma³¿eñstwa i ro-
dziny, biomedycznych problemów ma³¿eñstwa i rodziny, psychologii, pedagogi-
ki i socjologii rodziny15. Studia te koñcz¹ siê z regu³y obron¹ pracy doktorskiej
z zakresu duszpasterstwa rodzin.
Choæ formacja specjalistyczna nie jest pozbawiona wymiaru osobowego,
duchowego i duszpasterskiego, to jednak szczególnego znaczenia nabiera w niej
12 Por. M. Kaszowski, Pos³uga kap³ana w stowarzyszeniach rodzin, Przemyl 1996, s. 6-7.
13 Por. B. Parysiewicz, J. Kamiñski, Specjalizacja duszpasterstwa rodzin, w: 50 lat teologii
pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw³a II, red. C. Krakowiak, W. Przygo-
da, A. Kiciñski, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2009, s. 242-245.
14 Por. https://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe/studia-
podyplomowe-przygotowania-do-ycia-w-rodzinie [dostêp: 12.07.2016].
15 Por. R. Kamiñski, Duszpasterstwo rodzin jako refleksja naukowa, w: Duszpasterstwo ro-
dzin. Refleksja naukowa i dzia³alnoæ pastoralna, red. R. Kamiñski, G. Pylak, J. Goleñ, Lublin
2013, s. 36.
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wymiar intelektualny. Tak przygotowani duszpasterze podejmuj¹ w diecezjach
zadania formatorów, zarówno w odniesieniu do duchownych, jak i wieckich
zaanga¿owanych w duszpasterstwo rodzin. Jednak sta³a formacja do pos³ugi
w ramach duszpasterstwa rodzin nie mo¿e ograniczyæ siê tylko do wspomnianej
powy¿ej w¹skiej grupy prezbiterów. Musz¹ ni¹ zostaæ objêci tak¿e kap³ani, któ-
rzy s¹ zaanga¿owani w duszpasterstwo rodzin, realizowane w ramach duszpaster-
stwa zwyczajnego w parafii oraz pos³uguj¹cy w ruchach i stowarzyszeniach ro-
dzinnych.
CELE FORMACJI DO DUSZPASTERSTWA RODZIN
Ogólnym celem permanentnej formacji, która przygotowuje do prowadzenia
duszpasterstwa rodzin oraz doskonali tê formê dzia³alnoci prezbiterów, jest ci¹-
g³e kszta³towanie postawy uzdalniaj¹cej do promocji ma³¿eñstwa i rodziny oraz
chronienie ich przed wszelkimi zagro¿eniami16. Poniewa¿ duszpasterstwa rodzin
nie mo¿na oddzielaæ od pozosta³ych form pos³ugi kap³añskiej, wynikaj¹cych z jego
pastoralnej to¿samoci, dlatego formacja sta³a odnosi siê najpierw do kszta³to-
wania i rozwoju to¿samoci prezbitera. Nastêpnie powinna pomóc w ukszta³to-
waniu umiejêtnoci ewangelicznego rozeznania aktualnej sytuacji ma³¿eñstwa
i rodziny oraz kszta³towaæ zdolnoci do g³oszenia Ewangelii rodziny. Nie mniej
wa¿na jest tak¿e formacja do gotowoci i umiejêtnoci wspó³pracy z innymi pra-
cownikami duszpasterstwa rodzin.
Jakkolwiek wszystkie zadania duszpasterskie nale¿y rozumieæ integralnie, to
jednak w duszpasterstwie rodzin, które w szczególny sposób wpisuje siê w s³u¿eb-
noæ kap³ana wobec powszechnego kap³añstwa wiernych wieckich, istotnego zna-
czenia nabiera duszpasterska pomoc, nakierowana na odczytanie i podjêcie chrze-
cijañskiego powo³ania17. Dlatego w formacji prezbiterów do duszpasterstwa
rodzin w³aciwe miejsce powinno znaleæ kszta³towanie kompetencji istotnych
dla odpowiedniej pomocy w rozpoznaniu i podjêciu powo³ania, gdy¿ ma³¿eñ-
stwo chrzecijañskie jest powo³aniem, które przyjmuje siê przy odpowiednim
przygotowaniu na drodze wiary, z dojrza³ym rozeznaniem, a nie nale¿y trakto-
waæ go jedynie jako wymóg spo³eczny b¹d prawny18. Towarzyszenie na dro-
gach rozpoznania i podjêcia powo³ania nie koñczy siê z chwil¹ zawarcia sakra-
mentu ma³¿eñstwa, ale dotyczy ca³ego ¿ycia, gdy¿ od tego momentu dwoje
16 Por. J. Szymo³on, Formacja osób pracuj¹cych w duszpasterstwie rodzin, w: Duszpasterstwo
rodzin, dz. cyt., s. 772.
17 Por. M. Polak, Kurs wiary wspólnotowej jako pomoc w odkryciu powo³ania wieckich we
wspólnocie chrzecijañskiej, Teologia Praktyczna 5(2004), s. 59-68.
18 III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, «Relatio synodi»  Wyzwania
duszpasterskie zwi¹zane z rodzin¹ w kontekcie ewangelizacji, LOsservatore Romano, wyd. pol.
366(2014), nr 11, nr 36.
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ludzi rozpoczyna sw¹ codzienn¹ wêdrówkê w kierunku stopniowego urzeczy-
wistniania wartoci i obowi¹zków ma³¿eñstwa (por. FC 65). Ma³¿eñstwa bo-
wiem nie mo¿na pojmowaæ jako czego zakoñczonego. Zwi¹zek jest realny, jest
nieodwo³alny i zosta³ potwierdzony i uwiêcony przez sakrament ma³¿eñstwa.
Ma³¿onkowie jednak, jednocz¹c siê, staj¹ siê twórcami w³asnej historii i twórca-
mi projektu, który trzeba rozwijaæ razem (AL 218). W tym towarzyszeniu pre-
zbiter powinien troszczyæ siê zw³aszcza o ¿ycie duchowe rodzin, gdy¿ ta troska,
a w szczególnoci pos³uga sakramentalna, jest nie tylko rzeczywist¹ i skuteczn¹
s³u¿b¹ rodzinie, ale te¿ s³u¿b¹ pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹, jakiej rodzina oczekuje
od Kocio³a19. St¹d kierownictwu duchowemu nale¿y przypisaæ w duszpaster-
stwie rodzin podstawow¹ wartoæ, gdy¿ bogactwo duchowe Kocio³a stanowi
nieocenion¹ pomoc w rozwoju ma³¿eñstwa i rodziny (por. AL 204).
W duchowoci ma³¿eñskiej i rodzinnej szczególne znaczenie maj¹ sakramen-
ty: Eucharystii oraz pokuty i pojednania. Rodzinne powo³anie do wiêtoci ma
swe pierwsze ród³o w chrzcie wiêtym oraz swój najpe³niejszy wyraz
w Eucharystii (por. FC 57). Owocne czerpanie si³ duchowych z tych sakramen-
tów wymaga jednak przyjêcia ewangelicznego wezwania do nawrócenia, któ-
re znajduje szczególny wyraz sakramentalny w sakramencie pokuty chrzecijañ-
skiej. St¹d sprawowanie tego sakramentu nabiera szczególnego znaczenia dla
¿ycia rodzinnego (por. FC 58). Powy¿sze uwarunkowania duchowoci ma³¿eñ-
skiej i rodzinnej wskazuj¹ na potrzebê sta³ej formacji prezbiterów do odpowie-
dzialnego pe³nienia pos³ugi spowiedniczej wobec ma³¿onków, podczas której nie
bêd¹ oni zniekszta³caæ kocielnego nauczania, ale w duchu mi³osierdzia podej-
m¹ odpowiedzialnoæ za duchowy rozwój penitentów i pomog¹ niejako rzuciæ
pomost miêdzy ograniczonoci¹ i u³omnoci¹ ludzk¹ a prawem Bo¿ym, które
ostatecznie uto¿samia siê ze szczêciem cz³owieka20. Prawdziwe mi³osierdzie
bowiem bierze odpowiedzialnoæ za osobê, wys³uchuje jej uwa¿nie, podchodzi
z szacunkiem i w prawdzie do jej sytuacji, i towarzyszy jej w drodze pojednania.
Towarzyszenie na drogach rozwoju wiêtoci dokonuje siê niekiedy tak¿e po-
przez cierpienie pasterskie, które jest jedn¹ z form mi³osierdzia21.
Sta³a formacja do duszpasterstwa rodzin odwo³uje siê do zwi¹zku pomiêdzy
wiêtoci¹ ¿ycia kap³ana a duchowoci¹ ma³¿onków i rodzin. Najwiêkszym wk³a-
dem, jaki kap³an mo¿e wnieæ w duszpasterstwo rodzin, jest wiêtoæ jego ka-
p³añskiego ¿ycia. ¯eby rodzina mog³a poznawaæ swoj¹ godnoæ i realizowaæ
swoje powo³anie, potrzebuje wiêtych kap³anów, którzy bêd¹ nieustannie pog³ê-
19 Konferencja Episkopatu Polski, S³u¿yæ prawdzie o ma³¿eñstwie i rodzinie, Warszawa 2009,
nr 89.
20 Por. T. Makowski, Pastoralny aspekt spowiedzi ma³¿onków, Homo Dei 145(1971), nr 3,
s. 206.
21 Franciszek, ¯yjemy w epoce mi³osierdzia. Spotkanie z kap³anami diecezji rzymskiej
6.03.2014. LOsservatore Romano, wyd. pol., 360(2014), nr 3-4, s. 30-31.
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biaæ swoj¹ za¿y³oæ z Jezusem i ¿yæ ni¹ na co dzieñ22. wiêtoæ za stanowi
ostatecznie istotê to¿samoci kap³ana. Dlatego elementarnym wymogiem sku-
tecznej formacji prezbiterów do duszpasterstwa rodzin jest sta³a formacja pasto-
ralnej to¿samoci prezbitera.
Wa¿nym wyzwaniem duszpasterstwa rodzin, które okrela kolejny cel sta³ej
formacji prezbiterów, jest koniecznoæ rozpoznawania uwarunkowañ, w których
urzeczywistnia siê dzisiaj ma³¿eñstwo i rodzina (por. FC 4; AL 296). Koniecz-
noæ rozeznawania sytuacji wspó³czesnej rodziny uzasadniaj¹ nie tylko racje ro-
zumowe, mówi¹ce o tym, ¿e niesienie jakiejkolwiek pomocy wymaga poznania
potrzeb i niedostatków, ale i wiara. W spo³eczno-kulturowych uwarunkowaniach
¿ycia rodzinnego zawarte s¹ bowiem tak¿e wymagania i wezwania Ducha,
dziêki którym Koció³ mo¿e g³êbiej poznawaæ niewyczerpan¹ tajemnicê ma-
³¿eñstwa i rodziny (por. FC 4). To wymaganie zak³ada rzeteln¹ diagnozê socjo-
logiczn¹, prowadzon¹ w celu zorientowania siê, w jakim stopniu obecny kszta³t
¿ycia rodzinnego odbiega od myli i woli Bo¿ej, oraz prawid³owego ustalenia
kierunku zmierzaj¹cego do ocalenia i urzeczywistnienia ca³ej prawdy i pe³nej
godnoci ma³¿eñstwa i rodziny (por. FC 5).
Jednym ze s³ów kluczowych posynodalnej adhortacji papie¿a Franciszka
o mi³oci w rodzinie jest rozeznanie. To rozeznanie bywa przez niektórych ko-
mentatorów papieskiego dokumentu ograniczone do odwo³ania siê do sumienia
i do historii ¿ycia23. Papie¿ wskazuje jednak zarówno na rozpoznanie osobiste,
jak i duszpasterskie. Rozeznanie duszpasterskie nie mo¿e zatem pomin¹æ norm
moralnych. To prawda  stwierdza Franciszek  ¿e normy ogólne stanowi¹ pew-
ne dobro, którego nigdy nie powinno siê ignorowaæ lub zaniedbywaæ, ale w swo-
ich sformu³owaniach nie mog¹ obejmowaæ absolutnie wszystkich szczególnych
sytuacji. Jednoczenie trzeba powiedzieæ, ¿e w³anie z tego powodu to, co stano-
wi czêæ rozeznania praktycznego w obliczu konkretnej sytuacji, nie mo¿e byæ
podnoszone do rangi normy (AL 304).
Formacja duszpasterska kap³anów stanowi niezbêdny warunek do w³aciwe-
go rozeznawania wezwañ Ducha wiêtego, zawartych w wydarzeniach historycz-
nych epoki, w której ¿yjemy, oraz do poszukiwania w³aciwych metod i bardziej
przydatnych form sprawowania pos³ugi duszpasterskiej wobec ma³¿eñstw i ro-
dzin (por. PDV 72). Stanowi to próbê nakrelenia konkretnego obrazu rzeczywi-
stoci spo³eczno-kulturowych i kocielnych, a nastêpnie interpretacjê tej sytuacji,
która we wspó³czesnym, bardzo z³o¿onym wiecie, przypominaj¹cym pole
ewangeliczne, gdzie posiane s¹ i rosn¹ wspólnie dobre ziarno i chwast
(por. Mt 13, 24 i nast.), nie zawsze jest ³atwa. Dotyczy ona bowiem trafnego roz-
22 Por. Konferencja Episkopatu Polski, S³u¿yæ prawdzie o ma³¿eñstwie i rodzinie, nr 85.
23 Por. A. Spadaro, Cierpliwy, pokorny i konkretny realizm. Struktura i znaczenie adhortacji
Amoris laetitia, Wiê 664(2016), nr 2, s. 63.
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ró¿nienia dobra od z³a, znaków nadziei od zagro¿eñ (por. PDV 10). Aspekt pa-
sterski formacji sta³ej trafnie wyra¿a nastêpuj¹ca zachêta Piotra Aposto³a: Jako
dobrzy szafarze ró¿norakiej ³aski Bo¿ej s³u¿cie sobie nawzajem tym darem, jaki
ka¿dy otrzyma³ (1 P 4,10). Aby ¿yæ ka¿dego dnia zgodnie z otrzyman¹ ³ask¹ 
wyjania Jan Pawe³ II  kap³an musi byæ coraz bardziej otwarty na przyjêcie
pasterskiej mi³oci Jezusa Chrystusa, ofiarowanej mu przez Jego Ducha w sakra-
mencie wiêceñ (PDV 72).
Wiernoæ ³asce pasterskiej mi³oci winna sk³aniaæ i pobudzaæ prezbitera do
rozeznawania wezwañ Ducha wiêtego w historycznych wydarzeniach epoki,
w jakiej wypada mu ¿yæ, do poszukiwania bardziej przydatnych i owocnych
metod i form pasterskiej pos³ugi, a nade wszystko do coraz lepszego poznawania
rzeczywistych warunków ¿ycia ludzi, do których zosta³ pos³any. Benedykt XVI
w homilii wyg³oszonej na zakoñczenie Roku Kap³añskiego powiedzia³ miêdzy
innymi: W zakresie powierzonych mu spraw kap³an powinien móc powiedzieæ
za Panem: «Znam owce moje, a moje mnie znaj¹». «Znaæ» w sensie Pisma
wiêtego nie oznacza nigdy jedynie wiedzy zewnêtrznej, tak jak zna siê czyj
numer telefonu. «Znaæ» to byæ duchem blisko drugiej osoby. Kochaæ j¹!24. W for-
macji sta³ej prezbitera, rozpatrywanej w kontekcie cile pastoralnym, chodzi
zatem o kulturê serca. S³owo serce, bêd¹ce podstawowym pojêciem biblij-
nym, nie ma w tym wypadku sensu wy³¹cznie metaforycznego, ale oznacza sam
rdzeñ wnêtrza cz³owieka, miejsce, w którym spotyka siê on z Bogiem, by
upodobniæ siê do Niego. Taka zapewne jest geneza Bo¿ej obietnicy: Dam wam
pasterzy wed³ug mego serca (Jr 3,15)25.
Bóg chcia³, aby cz³owiek by³ istot¹ rodzinn¹. On sam równie¿ wyznaczy³
rodzinie nader wa¿ne miejsce w realizacji swoich zbawczych planów. Istnieje
zatem okrelony Bo¿y zamys³ wzglêdem ¿ycia rodzinnego (por. FC 11), gdy¿
s³owa ¿ycia wiecznego, które Jezus zostawi³ swoim uczniom, obejmowa³y tak¿e
nauczanie o ma³¿eñstwie i rodzinie26. St¹d równie istotnym celem formacji pre-
zbiterów do duszpasterstwa rodzin jest kszta³towanie kompetencji do g³oszenia
Ewangelii rodziny. To przepowiadanie nie mo¿e mieæ charakteru czysto teore-
tycznego i wyizolowanego od rzeczywistych problemów cz³owieka. Duszpaster-
stwo rodzin  stwierdza papie¿ Franciszek  «powinno umo¿liwiaæ dowiadcze-
nie, ¿e Ewangelia rodziny jest odpowiedzi¹ na najg³êbsze pragnienia cz³owieka:
jego godnoci i pe³nej realizacji we wzajemnoci, w jednoci i p³odnoci. Nie
chodzi tylko o przedstawienie jakich norm, ale o zaproponowanie wartoci, od-
powiadaj¹c na ich zapotrzebowanie, które stwierdzamy dzi tak¿e w krajach naj-
bardziej zlaicyzowanych»” (AL 201).
24 Por. Benedykt XVI, Homilia wyg³oszona na zakoñczenie Roku Kap³añskiego 11.06.2010,
LOsservatore Romano, wyd. pol., 325(2010), nr 8-9, s. 37.
25 Por. K. Rahner, Cz³owiek o przebitym sercu, Pastores 3(1999), nr 2, s. 9-14.
26 Por. III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, «Relatio synodi», nr 15.
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G³oszenie Ewangelii rodziny wpisane jest w kontekst nowej ewangelizacji,
za któr¹ odpowiedzialny jest ca³y Koció³, ka¿dy odpowiednio do swej pos³ugi
i charyzmatu. Przyznanie ma³¿onkom chrzecijañskim nale¿nego im miejsca
w g³oszeniu Ewangelii rodziny nie neguje faktu, i¿ przepowiadanie zamys³u Bo-
¿ego wobec ma³¿eñstwa i rodziny jest podstawowym zadaniem prezbiterów.
Przepowiadanie to powinno uwzglêdniæ kilka podstawowych zasad, które wyzna-
czaj¹ treci sta³ej formacji prezbiterów do duszpasterstwa rodzin. Maj¹ oni naj-
pierw g³osiæ ten zamys³ bez jakiegokolwiek uszczerbku, wytrwale i z wiar¹
w jego zbawcz¹ skutecznoæ. Wiadomo przecie¿, ¿e kocielne przepowiadanie
obdarzone jest nie tylko zrozumieniem, ale i nadprzyrodzon¹ moc¹, która umo¿-
liwia wcielenie w ¿ycie Bo¿ej woli. Jan Pawe³ II przypomnia³, ¿e Bo¿y zamys³
dotyczy nie tylko pos³annictwa rodziny, czyli tego, co ona mo¿e i powinna
czyniæ, ale równie¿, a nawet przede wszystkim jej to¿samoci, czyli tego,
czym ona z ustanowienia Bo¿ego jest (por. FC 17). Oznacza to, ¿e w kociel-
nym przepowiadaniu zbawczego orêdzia o ¿yciu rodzinnym nie mo¿na ograni-
czyæ siê do zagadnieñ etycznych. Ma³¿eñskie i rodzinne agere bowiem wyrasta
z ma³¿eñskiego i rodzinnego esse i w nim uzyskuje swoje najg³êbsze uzasadnie-
nie. Istotnym bêdzie w tym kontekcie uwzglêdnienie prymatu ³aski, a zatem
mo¿liwoci, jakie daje Duch w sakramencie. Ewangelia rodziny jest radoci¹,
która «nape³nia serce i ca³e ¿ycie»27.
Integralne g³oszenie Ewangelii rodziny musi uwzglêdniæ tak¿e kontekst
i zwróciæ uwagê na jêzyk przepowiadania. W tym g³oszeniu nie chodzi bowiem
jedynie o przedstawienie jakich norm, ale o zaproponowanie wartoci, odpo-
wiadaj¹c na ich zapotrzebowanie, które stwierdzamy dzi tak¿e w krajach naj-
bardziej zlaicyzowanych (AL 201). Przepowiadanie Ewangelii rodziny stawia
przed prezbiterami dwa wymagania, które mo¿na okreliæ jako wiernoæ Bogu
i wiernoæ cz³owiekowi. Z jednej strony, pos³uga s³owa musi zwracaæ siê do
konkretnego cz³owieka, ukazuj¹c przede wszystkim zbawcz¹ mi³oæ Boga,
uprzedni¹ wobec wszelkich naszych zobowi¹zañ moralnych (por. EG 165).
Chodzi tutaj o uwzglêdnienie osobistej i niepowtarzalnej drogi do wiêtoci ma-
³¿onków i rodzin. Z drugiej strony, w g³oszeniu Ewangelii rodziny staje przed
prezbiterami wymaganie autentycznoci i zgodnoci z wiar¹ Kocio³a, bêd¹ce-
go stró¿em prawdy o Bogu i cz³owieku (TE 62).
Na podstawie nakrelonych powy¿ej podstawowych zasad przepowiadania
Ewangelii rodziny, które jest istotnym zadaniem prezbiterów, wynikaj¹cym z ich
pastoralnej to¿samoci, mo¿na sformu³owaæ dwa wnioski dotycz¹ce sta³ej forma-
cji kap³anów do duszpasterstwa rodzin. Pierwszy odwo³uje siê do zachowania
zasady wiernoci Bogu i cz³owiekowi i wskazuje na potrzebê kszta³towanie
kompetencji mistagogicznych. Wiele podrêczników i programów  stwierdza
27 Por. tam¿e nr 31.
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Franciszek  nie uwzglêdni³o jeszcze koniecznoci odnowy mistagogicznej, któ-
ra mog³aby przyj¹æ ró¿ne formy, zgodnie z rozeznaniem ka¿dej ze wspólnot
wychowawczych (EG 166). Kszta³towanie kompetencji mistagogicznych po-
winno prowadziæ, w pierwszej kolejnoci, nie tyle do stosowania metod duszpa-
sterskich, co do kszta³towania mistagogicznej mentalnoci duszpasterskiej28.
Drugi wniosek wyp³ywa z tego, i¿ do g³oszenia Ewangelii rodziny powo³any
jest ca³y Lud Bo¿y, a zw³aszcza chrzecijañscy ma³¿onkowie i rodzice. Oni to,
dziêki mocy ³aski sakramentu ma³¿eñstwa, s¹ g³ównymi podmiotami duszpa-
sterstwa rodzinnego, «zapewniaj¹c nade wszystko radosne wiadectwo ma-
³¿eñstw i rodzin, Kocio³ów domowych» (AL 200). Wynika z tego, ¿e w sta³ej
formacji prezbiterów do duszpasterstwa rodzin nale¿y uwzglêdniæ tak¿e kszta³-
towanie kompetencji wspieraj¹cych umiejêtnoæ duszpasterskiej wspó³pracy ka-
p³anów ze wieckimi oraz krzewiæ zasadê pastoralnej promocji kocielnego
laikatu29. St¹d programy formacji sta³ej musz¹ obejmowaæ kszta³towanie kom-
petencji niezbêdnych do podejmowania owocnej wspó³pracy duszpasterskiej za-
równo z innymi kap³anami, jak i osobami wieckimi. Takie kompetencje jak
umiejêtnoæ koordynacji wspólnych dzia³añ i zdolnoæ wykorzystania potencja³u
tkwi¹cego w innych ludziach dla dobra wspólnoty s¹ cennym charyzmatem ka-
p³añskim, którego wartoæ staje siê nieoceniona przy tworzeniu wspólnot ekle-
zjalnych oraz grup i instytucji wspieraj¹cych duszpasterstwo rodzin30.
Wpisana w dynamikê sakramentu kap³añstwa (PDV 70) sta³a formacja ma
na celu kszta³towanie pastoralnej to¿samoci prezbitera. Z tej to¿samoci wyp³y-
wa  zgodnie z zasad¹ agere sequitur esse  jego aktywnoæ duszpasterska. Jed-
nym z jej najistotniejszych przejawów jest pos³uga duszpasterska wobec ma³¿eñ-
stwa i rodziny. Dlatego sta³a formacja prezbiterów do pe³nienia tej pos³ugi buduje
na integralnie rozumianej ogólnej formacji prezbiterów oraz j¹ poszerza o ele-
menty charakterystyczne dla duszpasterstwa rodzin. Wród nich za podstawowe
uznano: pos³ugê sakramentaln¹ wobec rodzin, zdolnoæ ewangelicznego rozezna-
wania, g³oszenie Ewangelii rodziny, kompetencje mistagogiczne oraz umiejêt-
noæ organizacji duszpasterstwa, a tak¿e otwartoæ na wspó³pracê i pastoraln¹
promocjê wiernych wieckich.
28 Por. M. Polak, Duszpasterskie nawrócenie w kluczu mistagogicznym, w: Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê. Program duszpasterski na rok 2014/2015, red. S. Stu³owski, Poznañ 2014,
s. 215-217.
29 Por. M. Polak, Pastoralna promocja wiernych wieckich w kontekcie duszpasterstwa ro-
dzin, Roczniki Teologiczne LXI(2014), z. 6, s. 148-150.
30 Por. J. Szymo³on, Formacja osób pracuj¹cych w duszpasterstwie rodzin, dz. cyt., s. 773.
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SUMMARY
The permanent formation of priests for pastoral care of families is a continuation of seminary
formation. It is one of the elements of pastoral identity of a priest and an urgent challenge of the
new evangelization. The priestly formation is ultimately a self-formation. This article presents the
issue of the permanent formation of priests for the pastoral care of families. It reveals the essence,
principles, objectives of this formation, and methods for the implementation. The article is based
on the official teaching of the Church and theological literature.
Keywords
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